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ties  fail  to  do  so,  results  indicate  drastic  differences  between  parties.  The  study  subse‐
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The study  first provides a succinct review of previous and current approaches  to  the 
study of political  ideology  in Africa. This section  illustrates that although there  is scholarly 
agreement  that programmatic  ideas do not  feature  in African politics,  this premise has not 
been verified. Subsequently, the study outlines the MRG/CMP coding scheme, the theory the 
















reveals new knowledge  about  the  importance  that African parties  attach  to programmatic 
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2002,  1999,  Bogaards  2004,  van  de  Walle  2003,  Schmidt  1997,  Chaligha  and  Muya  1994, 






ences has been carried out, even  though  the mainstream  literature on political parties allo‐
cates great significance to ideological polarization (for the most prominent example see Sar‐
tori 2005).  In an  initial analysis of  the  relationship between party  systems and democratic 
consolidation in Africa, Basedau asserts that “a meaningful test on ideological differences is 
impossible  at  this point  in  time”  (Basedau  2007:126). Contemporary  scholars’ hesitant  ap‐
proach is all the more surprising since in the past a number of scholars have made sweeping 
statements about  the content of African  ideology: On  the one hand scholars writing  in  the 
immediate aftermath of colonialism were firm in their belief that a fairly radical strand of so‐




of  the post‐independent state  to provide  for  its citizens  in all areas of public policy would 
lead African politics into a free‐market area (Neuberger 1971, Silvera 1976, Sklar 1988).  
Overall very little is known about the role of political ideas in Africa. While contempo‐
rary  scholars  have  not  yet  approached  this  topic  in  a  systematic manner,  the  analyses  of 







election  manifestos.  This  is  done  with  the  help  of  the  Manifesto  Research  Group’s 
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(MRG/CMP)  coding  scheme, which  is  based  on  the methods  of  content  analysis  (Berelson 
1971).4 The MRG/CMP coding scheme puts forward invariant general coding categories in or‐
der to cover the total content of election manifestoes. The scheme contains 56 coding catego‐













(Budge 2001: 75) but  rather  emphasize  those policy areas where  the  chance of picking up 
votes  is high or  those policy  fields  they claim  to represent most  (in our example either  the 
high quality of welfare services or tax cuts). Accordingly, differences between parties consist 
of contrasting emphases on different policy areas. Extensive applications of  the MRG/CMP 
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The MRG/CMP coding scheme has been chosen for a variety of reasons: firstly, of the 
three most frequently used approaches to the study of party positions—expert surveys, the 






tos  have  to  date  not  been  analyzed  systematically,5  it  seems  only  reasonable  to  apply  a 




















with the purpose of analyzing party politics  in a Western context  is  ill‐suited to  illustrating 
the dynamics of African politics. The main purpose of this study, however, is exactly that: to 
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study. The division of several categories  into  left and right  is of course always contestable, 








each  country. The  comparatively  substantial  literature on Ghanaian politics  (for  just a  few 
examples see Apter 1955, Nugent 1995, 1999 and 2001, Morrison and Hong 2006, Elischer 2008) 




acter of  their party  in  terms of political  ideology.9 Therefore, Ghana serves as a case where 
programmatic  content  can most  likely be expected. Namibia has been  selected because  its 
governing party,  the South West African People’s Organization  (SWAPO), received political 
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heid system. During its time as a liberation army it espoused a strong socialist rhetoric. Even 
in its early stages as a political party SWAPO expressed its support for socialist nations such 
as China and Cuba. Thus, one can also expect  to  find  that political  ideology  is a  feature of 












gree of programmatic  content  this might not be due  so much  to “genuine” programmatic 
preferences but to parties’ excessive support for slogans that vast sections of the population 
can rally around. In order to control for these scenarios, this study checks the coding results 
of  each manifesto  for what  this  study  calls  “policy overstretch.” This  situation occurs  if  a 
party allocates an overly large amount of policy statements to a small set of categories which 
the MRG/CMP  coding  scheme  regards  as  programmatic  (left  or  right wing).10  Testing  for 
“policy overstretch”  thus  serves  as  a precautionary measure before  judging  a party’s pro‐
grammatic credentials. An additional assessment consists of calculating the effective number 
of relevant programmatic categories based on the formula used by Taagepera (1999, see also 
Taagepera  and Grofman  1985).  In  cases where  policy  overstretch  has  been  identified,  the 





















each  party’s  manifesto.  The  right  side  illustrates  the  number  of  each  election  after  the 
(re)introduction of multiparty democracy in each country: T1 indicates the first election after 
the legalization of multiparty competition. In the case of Ghana T1 refers to the 1992 election. 
In  the case of Namibia T1  refers  the 1989 election, etc.  In  this manner we can compare  the 
programmatic percentage shares over time. Some parties have only been analyzed at one elec‐
tion as these parties either existed only very briefly or failed to remain politically significant. 
Initially we note  that  a wide variety of manifestos display  seemingly high  shares of 
programmatic content. The average programmatic share of all 28 manifestos  is 40 percent. 
Because  this  study  is  particularly  interested  in  manifestos  with  higher‐than‐average  pro‐
grammatic content, its primary focus is on those manifestos above the 40 percent threshold. 




for  the DTA, a deeper analysis of  the various DTA manifestos  falsifies  this assumption.  In 
T1—Namibia’s  founding  election  in  1989—24 percent of  the party’s programmatic  content 
(51 percent) was due to three categories: 103 (Anti‐imperialism: Positive), 201 (Freedom and 
Human Rights: Positive), and 202 (Democracy: Positive). The dominance of these particular 
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Figure 1:  Programmatic Content of Election Manifestos Across Countries 



































The  same  reasoning  applies  to  the CoD manifesto  in T4.  Its programmatic underpinnings 
depend on 504 (Welfare State Expansion: Positive), which accounts for almost 20 percent of 
its programmatic  share, which  is  itself  just  above  the  40 percent  cutoff  line. The  effective 
number of relevant policy categories covered is 3.9.  










of programmatic  categories  is also  comparatively  low  (6.4). Thus  six out of 11 party mani‐
festos with a high programmatic content do not advance “genuine” programmatic platforms 
but rely on a small selection of categories which the coding scheme regards as programmatic.  
However,  in  six  cases  the  party manifestos  are  genuinely  programmatic.  Their  pro‐
grammatic share is above the 40 percent cutoff point and their programmatic content cannot 











pations. These  findings are of course only  tentative given  the  short  time period  this  study 
covers.  
What can be said so  far about party  ideology  in Africa on  the basis of election mani‐
festo coding? Although the initial results display a surprisingly large number of manifestos 
with programmatic  content,  only  few party manifestos  (five  out  of  28)  contain  significant 
programmatic  content. This  is  further  confirmed  by  a  quick  examination  of which  policy 
categories each party stresses most: out of our 28 manifestos, 17 stress category 411 (Technol‐
















of  the MRG/CMP coding scheme  to European parties. The purpose of  this section  is  to see 
whether or not African parties differ much  in terms of the ideology they put forward (Erd‐


























The average position  for all parties on  the  left‐to‐right spectrum  is +9.4. Some parties—the 
DTA  in  T3,  the  CoD  in  T4,  and  the  SDP  in  T2—pursue  particularly  pointed  ideological 
stances. Again this is the result of their overemphasis on individual policy categories. Inter‐





dividual policy  issues parties stress. This section examines  the extent  to which parties care 
about some topics that have loomed large in the political science and economic development 






wide, which makes  improvements  in  the provision of basic  education an  imperative. Sus‐










Finally,  the  subsequent  section  looks at  the  extent  to which parties  care about  social 
harmony and multiculturalism. Both categories can be used as proxy for the extent to which 
parties wish to create a united nation. This is of particular importance in societies where eth‐
nic  identity has a high degree of political salience. By selecting  these  five  topics  the author 






shows  that  in  all  three African  states  studied  here  pro‐democracy  and  pro‐human  rights 
statements represent  the second most emphasized policy  issue of  the  five categories under 
scrutiny. This  is not surprising as most African parties are the  logical by‐product of the de‐
mocratic change of the early 1990s.  
The  initially high  average values  for Namibia  constitute  responses  to  the  end of  the 
apartheid  system and  the political articulation of  the “never again”  feeling  that  swept  the 
country  in  the  late 1980s. As already  touched upon  in  the discussion above,  the high pro‐
grammatic  share of Namibia’s  former  liberation  army SWAPO  is  another outcome of  this. 
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tion of SWAPO’s  long‐held aspiration:  the  creation of a democratically governed Namibia. 
On the other, it corresponds to SWAPO’s increasingly touchy relationship with the free me‐
dia and political opposition  in  the  face of ongoing corruption scandals. The above‐average 




The hypothesis  that parties  care  increasingly  less about democratic values once  they 
are  in power  is confirmed by  the results  for Kenya. Kenya’s opposition parties, such as  the 
DP, FORD‐K,  the NDP and especially FORD‐A, stress  the need  for democratic reform after 
several decades  of KANU  one‐party  rule  (which  continues until T3). KANU,  by  contrast, 
downplays the issue with its election manifesto statements, which are perfectly in line with 




tion of various opposition parties  including  the DP,  the NDP, FORD‐K, and  the SDP) gov‐















rect  response  to  the  failure  of  various  post‐independence  governments  to  provide  their 
populations with adequate primary, secondary and tertiary schooling. Although the DTA in 















































































































































T1  2.9  3.7  0.2  1.4  0.9 
T2  5.6  9.0  1.7  2.8  2.1 
T3  4.0  2.7  3.2  1.9  1.9 
NPP 
T4  2  5.3  1.7  4.4  1.3 
T1  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 
T2  3.3  5.2  0  3.5  1.5 
T3  3.7  5.1  0.9  3.4  2.7 
NDC 




3.1  5.0  1.5  3  1.6 
T1  12.8  5.0  2.6  7.1  5 
T2  6.3  5.0  0.4  0  3.7 
T3  4.8  7.0  1.2  6.8  1.5 
SWAPO 
T4  4.5  4.3  0.8  6.5  0.8 
T1  7.7  4.6  0.2  0.2  8.8 
T2  2.4  10.7  0  3.6  6 
DTA 
T3  0  28.8  2.2  2.2  0 








5.5  8.9  2.0  4.6  3.5 
T1  1.2  5.4  0.9  8.6  2.4 
T2  2.6  6.6  2  5.5  1.3 
KANU 
T3  4.2  1.5  1.6  3.9  1.9 
T1  8.9  5.9  3.7  2.9  4 DP 
T2  12.9  4.3  6  6  2.6 
FORD‐A  T1  17  7.9  3.9  0  1.3 
T1  7  7.2  8.6  2.9  1.1 FORD‐K 
T2  3.7  5.8  3  3  0.2 
SDP  T2  4.8  4.8  1.9  3.9  0 
NDP  T2  8.5  4.4  7.2  7.2  0 
NARC  T3  6  7.8  14.4  9.6  5.5 
PNU  T4  4.1  4.7  3.6  7.6  1.1 











6.5  5.5  4.6  5.1  1.8 
  Total 
Average 
5.4  6.5  3.0  4.4  2.3 
Source: Author’s compilation. 
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3.5.3  Corruption 
African parties care significantly less about this topic than one might expect. With the excep‐








attach any  importance  to  it. Namibia’s  long‐term opposition,  the DTA,  is equally oblivious. 












ent  degrees.  Ghana’s  former  (and  current)  ruling  party,  the  NDC,  demonstrates  above‐
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In Kenya, where  ethnic  grievances  are most  advanced,  social  harmony  is  neglected. 
Only the DP in T1 (and to a lesser degree in T2) and NARC in T3 show visibly above‐average 
concern with the issue. The results for NARC coincide with the party’s composition: For the 
first  time  in  Kenyan  history  all  major  communities  united  under  the  roof  of  one  party 
(Kadima and Owuor 2006).  Its appeal  to social harmony  is a direct consequence of  the  ra‐
tionale  that  led  to  its  formation:  the  formation of a nationwide political movement against 
KANU. The DP’s somewhat strong inclination towards social harmony is surprising given its 
status as a  (predominantly) Kikuyu party  (Throup and Hornsby 1998). Under  its appeal  to 
national unity hide the grievances of an ethnic group that felt marginalized throughout the 
decades of Daniel arap Moi’s rule.  
In  Ghana  the  results  are  equally  disappointing.  Intercommunal  relations  in  Ghana 
might not be free of tension, but they are certainly more amicable than in Kenya (Elischer 2008, 

























slight bias  towards  the political Right can be explained by  its core ethnic clientele. The DP 
represents the interests of the Kikuyu community, which is well established in Kenya’s eco‐
nomic sector  (Throup and Hornsby 1998, Elischer 2008). Although polarization  in Africa  is 





To  many  scholars  the most  contentious  issue  will  be  the  application  of  our  coding 
scheme itself. Their criticism will be threefold: Firstly, many will contest the empirical valid‐
ity of a coding  scheme which was developed  for  the analysis of Western party manifestos 







































hardly any occasion do party politicians pay  reference  to  their party’s manifesto. The only 
written  documents  that  feature  in  election  campaigns  are  leaflets  outlining  some  key  de‐


































cial harmony,  though  in Kenya parties care more about corruption  than  in Ghana and Na‐
mibia. The emphasis on social harmony and multiculturalism is equally low in all countries.  













which  parties  in  the Western world  can  be  regarded  as  programmatic  (or  catchall) when 
compared to parties worldwide.  
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The  NPP  pledges  to  achieve  political,  economic  and  administrative  decentralization  in 
Ghana/ (301).  
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